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ABSTRAKT

Përzgjedhja e sistemit të zgjedhjeve është një nga vendimet institucionale më të rëndësishme
për çdo demokraci. Megjithatë, nuk është e lehtë që të përzgjidhet një sistem ideal zgjedhor.
Shpesh përzgjedhja është e rastit, rezultat i kombinimit jo të zakonshëm të rrethanave, të një
trendi kalimtar, ose të historisë së huaj.
Përkundër shumë përkufizimeve për sistem zgjedhor, ndoshta në lidhje me temën që
shqyrtohet këtu do të ishte që sistemi zgjedhor është sistem që mundëson zgjedhje
demokratike për qytetarët, duke u lejuar votuesve të zgjedhin mes alternativave të ndryshme
në garë të subjekteve politike për funksione të ndashme publike. Meqenëse tema është e
fokusuar në sistemin zgjedhor të Kosovës, Kosova si shtet i ri, që nga vendosja e
administratës së Kombeve të Bashkuara, por edhe pas pavarësisë ka filluar me sistemin e vet
zgjedhor.
Edhe pse shtet i ri, Kosova ka kaluar nëpër periudha të ndryshme historike ku qytetarët e saj
kanë përzgjedhur përfaqësuesit e vet politik në nivele lokale dhe qendrore dhe me të drejtë
shtrohet pyetja se cili është ai sistemi ideal zgjedhor. Mbase nuk ka ndonjë përgjigje të
drejtpërdrejtë në këtë pyetje. Siç do të shihet në vazhdim në këtë punim do të trajtohen
sistemet e ndryshme zgjedhore dhe ato të aplikuara në Kosovë.
Në punim do të shqyrtohet lidhja me llojin e sistemit zgjedhor ku ngrihen pyetje dhe ide për
zgjedhjen midis sistemit mazhoritar, proporcional apo të përzier, mënyrës së votimit, mënyrës
së përzgjedhjes në listën e kandidatit për deputet, sistemet e ndryshme të kombinuara
varësisht prej kornizës ligjore të vendit.
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1 HYRJE

Tema e këtij punimi të diplomës është Sistemi Zgjedhor. Meqenëse kjo është një temë shumë
e gjerë unë kryesisht do të përqendrohem në sistemin zgjedhor në Kosovë duke e shpjeguar
atë nga aspekti historik e deri te aspekti përmbajtjesor.
Kosovën e karakterizon një përpjekje e gjatë shekullore për të realizuar aspiratën e vet
shtetërore. Dhe rrugëtimi deri në shtetësinë e vet ka qenë i mundimshëm, i larë dhe paguar
me gjak dhe jetë njerëzish. Ndërtimi i sistemit politik e demokratik Kosovën e karakterizon
me tranzicione të ndryshme të pushtetit - nga ai vendor te ai ndërkombëtar: tranzicioni i
sistemit social-ekonomik dhe procesi i privatizimit; zgjedhjet e para komunale: viti 2001;
zgjedhjet e para parlamentare 2001: drejt konstituimit të Kuvendit të Kosovës; zgjedhjet e
dyta komunale: 2002 fillimi i procesit të bartjes së pushtetit lokal te vendorët; standardet para
statusit, bisedimet e Vjenës dhe Pakoja e Ahtisarit që qoi deri te shpallja e pavarësisë. Kosova
ka kushtetutën e vet dhe organet tjera shtetërore. Sot sistemi politik i Kosovës është një nga
më modern dhe më i avancuar me standarde evropiane. Edhe sistemi zgjedhor është i formës
së tillë.
Kosova ka të zhvilluar një sistem zgjedhor i cili është provuar si shumë funksional, me gjithë
mangësitë dhe nevojën për reformë zgjedhore, por që nga viti 2001 e deri më sot ka prodhuar
përfaqësim të dinjitetshëm në nivele lokale dhe qendrore dhe qeveri të zgjedhura me votë të
lirë të qytetarëve.
Përzgjedhja e sistemit të zgjedhjeve është një nga vendimet institucionale më të rëndësishme
për çdo demokraci. Megjithatë, rrallë bëhet përzgjedhja e një sistemi të zgjedhjeve me
vetëdije dhe me qëllim. Shpesh përzgjedhja është e rastit, rezultat i kombinimit jo të
zakonshëm të rrethanave, të një trendi kalimtar, ose të historisë së huaj. Sistemet zgjedhore
paraqesin bashkim të drejtash, principesh, mekanizmash dhe garancish, mbi bazën e së cilës
zhvillohet pjesëmarrja e qytetarëve në zgjedhje.
Menaxhimi i zgjedhjeve ka të bëjë me përzgjedhjen e sistemit të duhur për rrethana të
caktuara. Ekzistojnë shumë modele që duhet të ndjekin gjatë menaxhimit të procesit të
zgjedhjeve; zgjedhja e përfundimtare në masë të madhe varet nga rrethanat historike dhe
kulturore të vendit në fjalë, nivelit të sofistikimit, situatës financiare dhe politike dhe
arsimimit të njerëzve të tij. Menaxhmenti i zgjedhjeve po njihet si shërbim që në shumë
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mënyra i krahasueshëm me sektorë më tradicional të shërbimit, dhe shumë teste të efikasitetit
që shfrytëzohen në këta sektorë mund të zbatohen në menaxhimin e zgjedhjeve.
Në demokraci gjithë pushteti del nga populli. Në fakt, ai ushtrohet nga përfaqësuesit e
zgjedhur të tij, të mbledhur në organin më të lartë përfaqësues. Sistemet zgjedhore janë ato që
i shndërrojnë votat e hedhura gjatë zgjedhjeve, në vende të fituara nga partitë dhe kandidatët
e tyre.

1.2 Qëllimi i punimit
Qëllimi i kësaj teme është që të tregohen sistemet zgjedhore, kuptimi i sistemit zgjedhor dhe
parimet kryesore në botën demokratike, respektivisht sistemi zgjedhor në Kosovë, që nga
fillimi i zgjedhjeve të para e deri më sot, si sistem i konsoliduar zgjedhor.

1.3 Historik i shkurtër i zgjedhjeve
Megjithëse zgjedhjet u përdorën në Athinën e lashtë, në Romë dhe në përzgjedhjen e papëve
dhe perandorëve të shenjtë romak, origjina e zgjedhjeve në botën bashkëkohore qëndron në
shfaqjen graduale të qeverisë përfaqësuese në Evropë dhe Amerikën e Veriut duke filluar në
shekullin e XVII-të. Në atë kohë, nocioni holistik i përfaqësimit karakteristik të mesjetës u
shndërrua në një konceptim më individualist, i cili e bëri individin të jetë njësia kritike që do
të numërohej. Për shembull, parlamenti britanik nuk shihej më si përfaqësues i pronave,
korporatave dhe interesave të vullnetshme, por u perceptua më tepër si qëndresë për qeniet
njerëzore. Lëvizja që shfuqizoi të ashtuquajturit “lagjet e kalbura” - distriktet zgjedhore të
popullsisë së vogël të kontrolluar nga një person ose familje - që kulmuan me Aktin e
Reformës të vitit 1832 (një nga tri fazat kryesore të reformës në shekullin e XIX-të në Britani
që zgjeruan madhësinë e elektoratit) ishte një pasojë e drejtpërdrejtë e këtij koncepti
individualist të përfaqësimit. (Encyclopedia Britanica Online, Election Political Science,
https://www.britannica.com/topic/election-political-science, 14 shtator 2018)
Historia e zgjedhjeve në Kosovë daton pas miratimit të amendamenteve kushtetuese në
Kushtetutën e Republikës së Kosovës, kur u krijua baza kushtetuese për mbajtjen e
zgjedhjeve të para demokratike. Ato u mbajtën më 24 maj të vitit 1992 me pjesëmarrjen
masive të popullit shqiptarë, i cili për herë të parë kishte mundësinë e deklarimit të lirë për
zgjedhjet e organeve kryesore të Republikës së Kosovës. Me këto zgjedhje u zgjodhën 130
deputetë për Kuvendin e Kosovës, si dhe u zgjodh kryetari i Republikës.
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Cikli i dytë i zgjedhjeve parlamentare në kushtet e okupimit serb dhe në kohën kur lufta e
armatosur e UÇK-së dhe forcave serbe kishte filluar, fillimisht në Drenicë e më vonë në tërë
Kosovën, u mbajtën me 22 mars të vitit 1998, me ç’rast u zgjodh Kuvendi i Kosovës dhe
Kryetari i Kosovës. Mirëpo, sikurse në rastin e zgjedhjeve të vitit 1992, pas këtyre zgjedhjeve
nuk pasojë konstituimi i organeve dhe funksionimi i tyre sipas Kushtetutës së Republikës së
Kosovës të vitit 1990. (Bajrami, 2014)
Periudha e pas luftës së vitit 1999 pasojë me konsolidim të plotë të sistemit politik të
Kosovës, me mbështetje të pranisë ndërkombëtare civile dhe ushtarake në Kosovë. Historia e
zgjedhjeve në Kosovën e pasluftës, fillon në vitin 2000. Më 28 tetor të atij viti, u mbajtën
zgjedhjet e para për Kuvendet Komunale. Një vit më pas, më 17 nëntor 2001 u mbajtën,
gjithashtu për herë të parë, zgjedhjet për Kuvendin e Kosovës. Deri në shpalljen e Pavarësisë
së Kosovës (2008), u organizuan edhe disa procese tjera zgjedhore. Karakteristikat e sistemit
zgjedhor, të dizajnuara në vitin 2000, mbetën të pandryshuara gjatë kësaj kohe.
Ndryshimet më të rëndësishme ndodhën me shpalljen e Pavarësisë së Kosovës. Në fushën e
zgjedhjeve, mund të përmendim disa elemente që e karakterizojnë Republikën e Kosovës:
përdorimi i përkohshëm i sistemit me lista të mbyllura; futja e pragut zgjedhor; heqja e
votimit në mungesë; zhvillimet në regjistrin e votuesve; dhe ndryshimet në përbërjen e
Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Gjatë kësaj periudhe, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ka
arritur të organizoj disa procese zgjedhore, të plota apo të pjesshme, duke arritur të
përmbushë detyrimet kushtetuese dhe ligjore. (KQZ, Zgjedhjet në Kosovë 2000-2014, f. 7,
http://www.kqz-ks.org/wp-content/uploads/2018/02/Zgjedhjet-ne-Kosove-2000-2014_al.pdf )
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2 SHQYRTIMI I LITERATURËS
2.1 Nocioni i sistemit zgjedhor
Me zgjedhje shtetasit sendërtojnë njërën nga të drejtat më themelore politike të tyre, të
drejtën e zgjedhjes, me të cilin rast vjen në shprehje qenia e tyre politike. Nëpërmjet
zgjedhjeve ata ushtrojnë një ndër funksionet themelore politike të tyre si subjekt politike,
pjesëmarrjen në formimin e institucioneve (të zgjidhshme) të pushtetit dhe në ushtrimin e
pushtetit shtetëror nëpërmjet përfaqësuesve të zgjedhur nga ata. (Salihu, 2004)
2.1.1 Çka janë zgjedhjet dhe sistemi zgjedhor

Pra, që në fillim është arsyeshme të shpjegohet se çka në të vërtetë nënkuptojmë me nocionin
e sistemeve zgjedhore. Për te janë dhënë mjaftë definicione nga politolog, jurist, sociolog dhe
ekspert të njohur të sistemeve zgjedhore, secili nga këndi i vet në vende të ndryshme dhe në
kohe të ndryshme.
Një përkufizim e gjejmë edhe në “Encyclopedia Britanica Online” ku zgjedhjet përkufizohen
si proces formal i vendimmarrjes në grup me të cilin një popullatë zgjedh një individ për të
mbajtur postin publik. Zgjedhjet kanë qenë mekanizmi i zakonshëm me të cilin demokracia
përfaqësuese

moderne

ka

vepruar

që

nga

shekulli

i

XVII-të.

(https://www.britannica.com/topic/election-political-science)
Zgjedhjet janë formë universale për artikulimin e pluralizmit politik dhe demokratik, si edhe
instrument themelor në secilën shoqëri demokratike për marrjen e pushtetit në mënyrë të qetë.
Ideja për zgjedhjen e atyre që janë në pushtet është e pandashme me teorinë e sovranitetit
popullor, si edhe bazë dhe burim i demokracisë indirekte (përfaqësuese).
Duke i rrënuar themelet dhe institutet e shtetit aristokrat dhe të monarkisë absolute, borgjezia
duhej të ndryshojë mënyrën e rregullimit të bartësve më të lartë të pushtetit politik, specifikë
e feudalizmit. Zgjedhjet janë proces ku populli ua beson kryerjen e pushtetit politik të trupave
përfaqësuese, ndërsa në shumë shtete bashkëkohore demokratike dhe kryetari i republikës, të
cilët e prezantojnë vullnetin e tyre sovran. Me to dhe në mes tyre pushteti shtetëror fitohet me
legjitimitet dhe legalitet. (Henry, 2011)
Sipas Kushtetutës së Republikës së Kosovës, Kosova është Republikë demokratike e bazuar
në parimin e ndarjes së pushteteve dhe kontrollit e balancimit në mes tyre. (Kushtetuta e
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Republikës së Kosovës, Kapitulli i I, Dispozitat e Përgjithshme, Neni 4 Forma e Qeverisjes
dhe Ndarja e Pushtetit)
Çdo shtetas i Republikës së Kosovës që ka arritur moshën tetëmbëdhjetë vjeç, qoftë edhe
ditën e zgjedhjeve, gëzon të drejtën të zgjedhë dhe të zgjidhet, me përjashtim kur kjo e drejtë
i kufizohet me vendim gjyqësor. Vota është personale, e barabartë, e lirë dhe e fshehtë.
Institucionet shtetërore mbështesin mundësitë për pjesëmarrjen e çdonjërit në aktivitete
publike dhe të drejtën e secilit për të ndikuar në mënyrë demokratike në vendimet e organeve
publike. (Neni 45 Të Drejtat Zgjedhore dhe të Pjesëmarrjes)
Ndërsa, sistemi zgjedhor është përmbledhje e marrëdhënieve shoqërore, aktiviteteve dhe
proceseve që lindin gjatë zgjedhjes së trupave përfaqësues dhe kryetarit të Republikës që janë
të rregulluara me rregulla juridike. D.m.th, sistemi zgjedhor është sintezë e elementeve
formalo-juridike dhe politiko-sociologjike. Sa është më i madh uniteti në mes këtyre dy
kategorive, aq më shumë ky nënsistem i rëndësishëm i sistemit shoqëror, d.m.th realizim dhe
vërtetim i konsensusit në mes të bartësve të funksioneve të pushtetit dhe përfaqësuesve të
tyre. (Henry, 2011)
2.1.2 Politika dhe demokracia
Politika është proces përmes së cilit organizohet jeta e përbashkët në një shoqëri. Në kushte të
demokracisë çdo qytetar mund të merr pjesë në këtë proces përmes qasjes së lirë deri te
informatat, të cilat kanë të bëjnë me çështje politike, përmes manifestimit të hapur të
mendimeve të tyre në lidhje me çështje publike, përmes ndërtimit të pritshmërive,
propozimeve ose kërkesave, pa pasur frikë nga shtypja, përmes votimit në zgjedhje, përmes
angazhimit në shoqëri civile ose parti politike ose përmes kandidaturës në zgjedhje
demokratike. Në këtë mënyrë demokracia paraqet “qeveri të popullit, nga populli dhe për
popullin”, të thirremi në fjalët e famshme të Abraham Linkoln-it, President i 16-të i Shteteve
të Bashkuara të Amerikës. (http://www.living-democracy.al/textbooks/volume-1/part-1/unit1/chapter-1/lesson-2/)
Në mënyrë që tërësisht të plotësohen kërkesat për qeverinë e cila është “e popullit, nga
populli dhe për popullin”, politika në demokraci duhet të përmbushë disa kushte:
•

Politika ka nevojë për ide dhe vlera të cilat vendosin qëllime dhe standarde të
organizimit politik. Liria, drejtësia dhe solidariteti paraqesin principe të atilla të cilat
mund ta udhëheqin organizimin politik të një shoqërie;
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•

Politika ka nevojë për organizata të tilla shoqërore, të cilat do t’i njohin interesat, do
t’i bashkojnë të njëjtat dhe do të komunikojnë me institucionet qeveritare dhe
partiake. Partitë politike, por gjithashtu edhe biznesi dhe shoqatat punëtore, si dhe
organizatat joqeveritare të shoqërisë civile, paraqesin lloj të atillë të organizatave, të
cilat mund t’i identifikojnë dhe bashkojnë interesat shoqërore;

•

Politika ka nevojë për institucione të cilat mbledhin propozime për organizimin e
shoqërisë, dhe të cilat pastaj i prezantojnë, diskutojnë, marrin vendim për to dhe i
zbatojnë. Parlamentet dhe qeveritë, të cilët zakonisht mbështeten në partitë politike,
paraqesin institucione më të rëndësishme të politikës në një shtet demokratik; dhe

•

Politika ka nevojë për qytetarë aktivë të cilët marrin pjesë në diskutime politike me
ide të tyre, kërkesa dhe pritshmëri dhe të cilët në mënyrë aktive kontribuojnë drejt
funksionimit të institucioneve politike.

Të gjitha këto masa synojnë të kontribuojnë në zhvillimin dhe konsolidimin e demokracisë.
Në programet tona, thuaja se në çdo vend, masat e këshillimit për bashkëpunim, si dhe me
mbështetjen e partive politike e formojnë fokusin e aktiviteteve tona ndërkombëtare, sepse në
kushte të demokracisë shumica, ndoshta edhe të gjithë qytetarët, duhet të jenë të përfshirë në
aktivitete politike.
Megjithatë, demokracia e drejtpërdrejt në të cilën çdo qytetar përfshihet në mënyrë të
drejtpërdrejt në vendimmarrjen politike nuk është e mundur në shoqëritë moderne masive.
Pikërisht për këtë, demokracisë moderne i nevojiten parti politike mirë të strukturuara, të cilat
e përfaqësojnë vullnetin dhe interesat e qytetarëve edhe atë në mënyrë sa më autentike, të
cilat ofrojnë hapësirë për angazhim politik, me qëllim që të ndikohet mbi politikën dhe
vendimet politike.
Pa parti politike bashkëkohore dhe demokratike nuk është e mundur të arrihet demokracia
bashkëkohore përfaqësuese. Vetëm partitë të cilat sigurojnë se qytetarët vazhdimisht kanë
mundësi të veprojnë politikisht mund të jenë zëri i shumë sektorëve të shoqërisë. (Hofmajster
& Grabou, 2013)
“Demokracia” si fjalë e ka prejardhjen nga greqishtja: demons-popull dhe kratia pushtet. E
konceptuar kështu ajo nënkupton qeverisje nga populli. Ndërkohë demokracia mund të jetë e
drejtpërdrejtë ose përfaqësuese.
Demokracia e drejtpërdrejtë nënkupton që të gjithë shtetasit (apo pjesëtarët e një komuniteti
të caktuar) kanë të drejtën të marrin pjesë në diskutimet dhe në vendimmarrjet që ndikojnë
drejtpërdrejt mbi jetën e tyre. Kjo lloj demokracie kuptohet që është e zbatueshme kur numri i
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shtetasve apo i komunitetit është i vogël (gjë që u jep mundësinë të gjithëve të përfshihen në
vendimmarrje). Por, kur numri i popullsisë është i madh atëherë ata zgjedhin përfaqësuesit e
tyre, të cilët marrin vendime dhe miratojnë ligje në emrin e tyre.
Kjo formë e demokracisë njihet si demokraci përfaqësuese. Studiues të ndryshëm japin
përkufizime të ndryshme për demokracinë. Por nëse i referohemi një shteti demokratik,
përkufizimi më i përshtatshëm do të ishte: “Demokracia ekziston kur marrëdhëniet midis të
qeverisurve dhe qeverisë i përmbahen parimit se shteti është në shërbim të qytetarëve dhe jo
anasjelltas, se qeveria ekziston për popullin, dhe jo anasjelltas.”
Pranohet gjerësisht se në një sistem demokratik, Demokracia mund te përmblidhet ne:
•

Zgjedhje të përgjithshme të lira;

•

Liri e organizimit;

•

Liria e fjalës dhe e shtypit;

•

Liria e opinionit; dhe

•

Barazi përpara ligjit.

Ekzistenca e demokracisë së brendshme në një parti politike është një parakusht për
respektimin e demokracisë edhe në qeverisjen e vendit. Tek partitë politike gjejmë të zbatuar
të dyja tipet e demokracisë: si demokracinë përfaqësuese, ashtu edhe atë të drejtpërdrejtë. Në
shumicën e vendimmarrjeve brenda forcës politike ushtrohet demokracia përfaqësuese, pra
anëtarët zgjedhin përfaqësuesit e tyre në nivele drejtuese Brenda forcës politike, të cilët
marrin vendime të mandatuar nga anëtarët.
Ndërkohë demokracia e drejtpërdrejtë (shpjegimin e së cilës e pamë më lart) gjen zbatim për
rastet kur vendimmarrjet janë të tilla që kërkojnë vendimin e vetë anëtarëve (pa mandatuar të
tjerë). Parimi “Një anëtar, Një Votë” nënkupton zbatimin e demokracisë së drejtpërdrejtë në
një parti politike. (Bisha, 2010)

2.1.3 Parimet e sistemit zgjedhor
Zgjedhjet vendosin se si partitë përfaqësohen në parlamentin kombëtar, në parlamentin
regjional dhe respektivisht në zyrat lokale. Së paku në parim, fraksionet (grupet
parlamentare) tentojnë që të e kalojnë në parlament çfarëdo që një parti pohon se përfaqëson.
Suksesi i këtyre përpjekjeve është shumë i varur nga ajo se sa i madh është fraksioni i partisë
që është në parlament, dhe prandaj, sa i lartë është proporcioni i mandateve të saj dhe nëse
përbënë qeverinë apo opozitën. (Hofmajster & Grabou, 2013)
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Përderisa Kushtetuta e Republikës së Kosovës në nenin 45, “Të Drejtat Zgjedhore dhe të
Pjesëmarrjes” përcakton të drejtën për të zgjedhë pa obligim ligjor të pjesëmarrjes, ka
kushtetuta ku votimi është obligim për qytetarët (Kushtetuta e Belgjikës nga viti 1931,
Kushtetuta e Italisë nga viti 1948, Kushtetuta e Greqisë nga viti 1968). Megjithatë, në
demokracitë bashkëkohore votimi i domosdoshëm është përjashtim, se sa rregull. Arsye për
trajtimin e të drejtës zgjedhore si funksion publik shtrihet me qëllimin të reduktohet
abstenimi i zgjedhësve. Kuptohet, se presioni politik i shprehur nëpërmjet sanksioneve nuk
është zgjedhje demokratike. Zgjidhja është në zhvillimin e kulturës pjesëmarrëse politike.
(Henry, 2011)
Parimi themelor i sistemit zgjedhor është që të prodhojë demokraci, mundësi të lirë të
zgjedhjes dhe përfaqësimit në nivele të caktuara të udhëheqjes dhe vendimmarrjes. Kjo
arrihet me dalje apo pjesëmarrje të qytetarëve në zgjedhje, si lokale ashtu edhe qendrore. Në
bazë të parmeve që përshkojnë sistemin e zgjedhjeve sistemet ndahen në “demokratike” dhe
“jo demokratike”, ose “përparimtare” dhe “reaksionare”. (Salihu, 2004)
Por në Kosovë, lidhur me kornizën ligjore për zgjedhjet, Kuvendi i Republikës së Kosovës ka
miratuar Ligin e zgjedhjeve të përgjithshme dhe Ligjin e zgjedhjeve lokale në Republikën e
Kosovës, të cilët janë në përputhje me nenin 3 të Protokollit të Parë të Konventës Evropiane
për të Drejtat e Njeriut dhe me instrumentet e tjera ndërkombëtare, të zbatueshme në Kosovë.
Ligji i zgjedhjeve siguron edhe një mekanizëm të pavarur për shqyrtimin e ankesave të
parashtruara lidhur me këtë të drejtë te Këshilli Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa.
(Bajrami, 2014)

2.1.4 Parimi i së drejtës e zgjedhjes së përgjithshme

Instituti i të drejtës së zgjedhjes së përgjithshme është bazë e çdo sistemi zgjedhor.
Historikisht, ky institut ka kaluar nëpër një proces të gjatë të mohimit dhe kufizimit të tij, për
t’u miratuar në pothuajse të gjitha sistemet bashkëkohore politike.
Me të drejtën e zgjedhjes së përgjithshme nënkuptohet e drejta e çdo qytetari (shtetasi), pa
dallim gjinie, feje, përkatësie politike, profesioni apo dallimi tjetër, që të marr pjesë me votën
e tij në zgjedhjen e organeve përfaqësuese, apo të që vetë të kandidohet dhe të zgjidhet në
këto organe. Instituti përfshinë legjitimacionin aktiv dhe pasiv dhe pasiv. Legjitimacioni aktiv
përfshin të drejtën që të propozojë dhe të ketë të drejtë të votojë për zgjedhjen e organeve
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përfaqësuese. Ai pasiv zgjedhor konsiston në të drejtën e qytetarëve që të jenë subjekt i
kandidimit dhe i ushtrimit të funksioneve përfaqësuese. (Bajrami, 2014)
Kjo në fakt është e definuar me Kushtetutë në nenin 45. Nga kjo mund të përfundojmë se e
drejta e zgjedhjes së përgjithshme sot është parim i proklamuar gati në të gjitha kushtetuat
bashkëkohore në botë, se e arritur e zhvillimit politik e shoqëror në suazat botërore. (Salihu,
2004)
2.1.5 Parimi i së drejtës së zgjedhjes së barabartë të votës
Ky institut, historikisht është mohuar dhe kufizuar në forma të ndryshme. Ai sot është
pranuar në mënyrë universale në sistemet bashkëkohore zgjedhore. Me të drejtën e zgjedhjes
së barabartë të votës nënkuptohet fuqia e njëjtë e votës së çdo qytetari. Esenca e këtij instituti
në së miri shprehet me formulën demokratike “një qytetarë, një votë”. Vota e çdo qytetari ka
peshë të njëjtë dhe është e barabartë me votën e të tjerëve. Çdo zgjedhës ka të drejtë në një
votë. E drejta e barabartë e votës siguron barazinë e të gjithë qytetarëve në procesin e
zgjedhjeve. Ky institut është karakteristikë e punës së parlamentit dhe mënyrës së marrjes së
vendimeve të tij. (Bajrami, 2014)
Përkundër të drejtës së barabartë kemi të drejtën e zgjedhjes jo të barabartë. Kjo e drejtë
shquhet për nga fakti se shtetasit dallohen për nga vlera e votës së tyre. E drejta e zgjedhjes
së barabartë është e lidhur ngushtë me të drejtën e zgjedhjes së përgjithshme. Kjo e drejtë
bazohet në barazinë e shtetasve para ligjit. (Salihu, 2004)
2.1.6 Dallimi në mes të sistemit zgjedhor dhe rregullave zgjedhore
Gallagher dhe Mitchell, sistemi zgjedhor përcakton se si votohet në zgjedhje dhe se si këto
vota shndërrohen në mandate (ulëse) parlamentare. (Gallagher & Mitchell, 2008)
Sipas këtij përkufizimi, sistemi zgjedhor përcakton përbërjen e parlamentit apo të një organi
përfaqësues të zgjedhur me votë popullore. Rrjedhimisht, në njërën anë, kjo përbërje
përcakton në mënyrë indirekte edhe përbërjen e ekzekutivit, si dhe i bën më të
parashikueshme vendimet dhe proceset politike të një vendi. Në anën tjetër, rregullat
zgjedhore përcaktojnë detajet e procesit zgjedhor, duke përfshirë administrimin e zgjedhjeve,
të drejtën e votës, mënyrën e kandidimit (vota për një apo më shumë kandidatë, lista e hapur
apo e mbyllur etj.), transparencën e numërimit të votave, vëzhgimin etj. (Gallagher &
Mitchell, 2008)
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3 DEKLARIMI I PROBLEMIT
3.1 Llojet e sistemeve zgjedhore

Sistemi i zgjedhjeve në çdo vend është i ndërlidhur me karakterin e rregullimit shoqëror e
shtetëror të tij. Sa më demokratik të jetë sistemi i zgjedhjeve, aq më demokratik është edhe
sistemi, përkatësisht rregullimi shtetëror e shoqëror i atij vendi. Prandaj nuk mund të
ekzistojë sistem demokratik i zgjedhjeve në regjimet jodemokratike dhe anasjelltas. (Salihu,
2004)
Sistemet e zgjedhjeve, të zbatuara në vendet e ndryshme, dallohen njëri nga tjetri. Kriteri
kryesore për nga i cili dallohen sistemet e zgjedhjeve është vetë përmbajtja e tyre. Në teorinë
politike dhe shkencën kushtetuese-juridike janë bërë disa klasifikime të sistemeve të
zgjedhjeve në bazë të kritereve përmbajtjesore. (Salihu, 2004)
Sistemet e zgjedhjeve demokratike janë ato sisteme të cilat përshkohen nga parimet
demokratike të zgjedhjeve, siç janë: zgjedhjet pluraliste, e drejta e zgjedhjes e përgjithshme, e
drejta e zgjedhjes e barabartë, zgjedhjet e lira dhe të drejtpërdrejta, votimi i fshehtë, mbrojtja
efikase e të drejtave zgjedhore, etj. Ato sisteme të zgjedhjeve të cilat nuk përshkohen nga
këto parime, përkatësisht që shquhen për nga mungesa e pluralizmit (sistemet moniste), për
nga mungesa e së drejtës së zgjedhjeve të përgjithshme, për nga e drejta e zgjedhjes jot të
barabartë, jo të lirë, të tërthortë, ku zbatohet votimi i hapët, ku nuk është siguruar mbrojtja
efikase e të drejtave zgjedhore, ku përdoren forma të ndryshme të presionit, të vjedhjes së
votave, etj., janë sisteme të zgjedhjeve jo demokratike. (Salihu, 2004)
Përzgjedhja e sistemit të zgjedhjeve është një nga vendimet institucionale më të rëndësishme
për çdo demokraci. Megjithatë, rrallë bëhet përzgjedhja e një sistemi të zgjedhjeve me
vetëdije dhe me qëllim. Shpesh përzgjedhja është e rastit, rezultat i kombinimit jo të
zakonshëm të rrethanave, të një trendi kalimtar, ose të historisë së huaj.
Rrallë ndodh që sistemet e zgjedhjeve të përzgjidhen me qëllim, është edhe më i rrallë rasti
kur ato përpilohen me kujdes për kushte të veçanta historike dhe shoqërore të një vendi. Çdo
demokraci e re duhet të përzgjedhë (ose të trashëgojë) një sistem zgjedhor për të zgjedhur
parlamentin e vet, por vendimet e tilla shpesh ndikohen nga një ose dy rrethana vijuese:
faktorit politik i mungon njohuria dhe informimi themelor, kështu që zgjedhjet dhe pasojat e
sistemeve të ndryshme zgjedhore pranohen plotësisht, ose përkundrazi, aktorët politikë
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shfrytëzojnë njohuritë e tyre mbi sistemet elektorale për të avancuar format që ata mendojnë
se do të kishin sukses për avantazhin e tyre të njëanshëm.
Me cilindo skenar qoftë, përzgjedhjet që bëhen mund të mos jenë më të mirat për të mirën
politike afatgjate të vendit në fjalë, dhe ndonjëherë mund të kenë pasoja të tmerrshme për
përparimin demokratik të një vendi. Historiku i përzgjedhjes së sistemit elektoral pra mund të
jetë aq i rëndësishëm sa edhe vetë përzgjedhja. Ngjan po ashtu që llogaritjet e interesave
politike afatshkurtra mund shpesh të mjegullojnë sukseset e një sistemi të veçantë zgjedhor
dhe interesat më të gjera të sistemit politik. (http://aceproject.org/main/overviewalbanian/sistemet-e-zgjedhjeve)

3.1.1 Sistemet e ndarjes së mandateve në zgjedhje

Mënyra e ndarjes apo përcaktimit të mandateve paraqet një ndër çështjet qenësore në sistemin
e zgjedhjeve. Nga forma e ndarjes së mandateve, e zbatuar në sistemin e zgjedhjeve të një
vendi, varet edhe vlera e vërtetë e votës së zgjedhësit. Për shkak të manipulimeve dhe
tentimit të ndryshimit të vlerës së vërtetë të votës, nëpërmes kombinimit të formave të
ndryshme të ndarjes së mandateve është zvogëluar apo tërësisht eliminuar vlera e grupeve të
caktuara të zgjedhësve dhe të partive politike të tyre.
Në teorinë politike dhe praktikën e zgjedhjeve janë të njohura dy sisteme (mënyra) të ndarjes
së mandateve: sistemi i shumicës (mazhoritar) dhe sistemi proporcional i përfaqësimit.
(Salihu, 2004)

3.1.2 Llojet e sistemeve të zgjedhjeve
Ka me qindra sistemesh zgjedhore aktualisht në përdorim e sipër po edhe më shumë
permutacione të secilës formë, por për hir të thjeshtësisë, ne i kemi kategorizuar sistemet
elektorale në tri familje të gjera:
➢ Të shumicës-mazhoritetit;
➢ Gjysmë-proporcional; dhe
➢ Proporcional.
Brenda këtyre triave, kemi 10 “nën-familje":
➢ I pari fiton postin (PFP), - votimi en bllok - vota alternative (VA); dhe
➢ Sistemi me dy turne (SDT), të gjitha janë sisteme të shumicës-mazhorancës;
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➢ Sistemet paralele-vota e kufizuar (VK) dhe vota e vetme e pa-transferueshme (VVPT)
janë sisteme gjysmë-proporcionale; dhe
➢ Proporcionale me anëtarë të përzierë (PAP), dhe vota e vetme e transferueshme
(VVT), të gjitha janë sistemet proporcionale.
Secili nga 212 sistemet elektorale parlamentare të Shpërndarjes Globale të Sistemeve
Elektorale mund të kategorizohet nën njërin nga këta dhjetë tituj, kurse ky trung i familjes,
ndonëse me rrënjë në konventa të caktuara afatgjata, është i pari që duhet të ketë parasysh të
gjitha sistemet elektorale që tani përdoren në zgjedhjet parlamentare në botë, pa marrë
parasysh

çështjet

më

të

mëdha

të

demokracisë

dhe

të

legjitimitetit.

(http://aceproject.org/main/overview-albanian/sistemet-e-zgjedhjeve)

3.1.3 Sistemi i shumicës (mazhoritar)
Ky sistem paraqet formën e ndarjes së mandateve sipas të cilit mandatin e fiton ai kandidat,
përkatësisht lista e kandidatëve e cila fiton shumicën e votave në një njësi zgjedhore. Sistemi
i shumicës mund të bazohet në shumicën absolute, apo relvativem, e mund të zbatohet si në
njësitë zgjedhore të mëdha ashtu edhe të vogla.
Zakonisht, shumica absolute zbatohet kur në një listë janë një apo dy kandidatë. Po që se
është vetëm një kandidat, nevojitet shumica absolute e të gjithë zgjedhësve të regjistruar. Po
që se janë dy kandidatë, nevojitet shumica e zgjedhësve që kanë votuar, me kusht që në
zgjedhje të kenë dalë më shumë se gjysma e zgjedhësve të regjistruar. Shumica relative
zbatohet po që se në një njësi zgjedhore votohet për më shumë se dy kandidatë. Sipas disa
teoricienëve shumica absolute është e përshtatshme për njësitë e vogla zgjedhore, është më e
thjeshtë dhe shpreh vullnetin e shumicës. Sistemi i shumicës mund të zbatohet në forma të
ndryshme. Shpërpjesëtimi më i madh me përcaktimin e vërtetë të zgjedhësve paraqitet te i
ashtuquajturi “sistem me shpërblim”, sipas të cilit lista që ka fituar shumicën fiton numrin e
caktuar të mandateve në tërë vendin (p.sh. gjysmën , apo tri të pestat e mandateve), e pastaj
prapë merr pjesë me listat tjera në ndarjen e mandateve që kanë mbetur. (Salihu, 2004)

3.1.4 Sistemi i përfaqësimit proporcional
Sistemi proporcional bazohet në parimin, sipas tё cilit vendet nё parlament ndahen saktësisht
nё proporcion tё drejtë me votat që iu janë dhёnë partive nё tё gjitha qendrat zgjedhore.
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Nёse njё parti pёrkatёse fiton 10 % tё votave, asaj i jepen 10 % tё mandateve. Nё kёtё
mёnyrё, parlamenti shndёrrohet nё njё lloj pasqyre politike tё rrymave tё ndryshme tё
zgjedhësve.
Çdo pakicё dhe çdo drejtim politiko-pragmatik ёshtё i pёrfaqёsuar dhe mund të paraqesë nё
parlament pikёpamjet e veta. Sistemi proporcional i zgjedhjeve bën të mundur edhe
themelimin e lehtё dhe me sukses tё partive tё reja, sepse pёr pёrfaqёsimin e tyre nё
parlament mjafton të fitojnë vetёm nga njё vote nё çdo zonë elektorale, sepse ato mblidhen nё
fund sё bashku, kёshtu qё fitimi p.sh. i njё pёrqind tё votave nga një parti e re, i jep asaj
mundёsinë të fitojë disa vende nё parlament.
Joshja pёr themelimin e partive tё reja padyshim që sjell me vete elemente tё reja, nxit
degёzimin e partive dhe grupeve tё interesave tё kufizuara. Pёr kёtё arsye, sistemit
proporcional tё zgjedhjeve i pёrgjigjet shpesh parlamenti i ndarё nё shumё grupe
parlamentare, nga tё cilat dalin qeveri të paqëndrueshme koalicioni me dobёsi tё njohura tё
udhёheqjes dhe me kriza. Votuesi, me votën e tij mund të ndikojë në formimin e qeverisё,
sepse partitё nё raste tё zakonshme nuk përcaktohen nё fushatat elektorale pёr koalicione tё
caktuara. (Besson & Jasper, 1990)
Ky sistem ka filluar të zbatohet si reaksion në shpërpjesëtimin midis numrit të mandateve dhe
numrit të votave që është paraqitur me zbatimin e sistemit të shumicës. Në fillim ky sistem
nuk ka qenë i përkryer. Qëllimi i zbatimit të tij ka qenë që edhe pakicës t’i sigurohet numër i
caktuar mandatesh edhe pse jo në tërësi në baza proporcionale. Nga gjysma e shek. XIX janë
paraqitur kërkesa për zbatimin e sistemit të zgjedhjeve i cili do të siguronte përfaqësimin
proporcional në kuptimin e tij të plotë. (Salihu, 2004)
3.1.5 Variacionet e sistemeve proporcionale
Aktualisht Kosova e përdor sistemin proporcional me një zonë të vetme zgjedhore dhe me
formulën e përkthimit të votave në mandate parlamentare Sainte-Laguw.
Përveç kësaj, partitë që përfaqësojnë pakicat etnike nuk kanë prag zgjedhor, për dallim nga
partitë që nuk deklarojnë se përfaqësojnë pakicat, e për të cilat vlen pragu zgjedhor prej 5%.
Kjo nuk është diçka e pazakontë dhe aplikohet në shumë vende demokratike. Sistemi
proporcional me një zonë zgjedhore dhe me kalkulimin Sainte-Lague është më i favorshmi
për pakicat dhe për partitë e vogla. Ai ka për qëllim të maksimizojë proporcionalitetin dhe me
këtë të inkurajojë lindjen e opsioneve të reja politike, si dhe të maksimizojë përfaqësimin e
komuniteteve pakicë.
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3.1.6 Nivelet e organizimit të zgjedhjeve
Gjatë viteve 90-të të shekullit të kaluar, me shfaqjen e partive të para politike nën kushtet e
patronizimit të Serbisë mbi Kosovën, në skenën politike kosovare u vendos një pluralizëm i
simuluar. Deri më 1996, ndërsa Jugosllavia po shpërbëhej dhe sistemi komunist po rrënohej,
në Kosovë qenë shfaqur dhe organizuar 15 parti të ndryshme politike. (International Crisis
Group, Unifying the Kosovar Factions: The Way Forward , 1999)
Me përfundimin e luftës, UNMIK vendosi infrastrukturën juridike për operimin e pluralizmit
politik në Kosovë. Njëri ndër keqkuptimet kryesore të administrimit ndërkombëtar të
UNMIK-ut mbi Kosovën, ishte fakti se në sytë e UNMIK-ut partitë politike kosovare
trajtoheshin si parti perëndimore, ose një grup me mendje qytetare të mbledhura rreth
përkushtimit të përbashkët ndaj parimeve të caktuara ideologjike. Në të vërtetë, ato ishin
rrjete patronazhi të udhëhequra nga një personalitet. (King & Mason, 2007)
Shtatëmbëdhjetë vjet pas luftës, polarizimi politik i krijuar pas vitit 1999 pothuajse është
shkrirë. Tani mund të flitet për vendosjen e një pluralizmi të moderuar, për faktin se shumica
e partive të mëdha në Kosovë, pothuajse kanë bashkë-qeverisur me njëra-tjetrën. (Stiftung,
2017)
Që nga themelimi i tij në vitin 1999, Misioni i OSBE-së ka organizuar dhe mbikëqyrur
zgjedhjet në Kosovë dhe ka udhëhequr procesin e bartjes së përgjegjësive të veta që lidhen
me zgjedhjet, te autoritetet vendore të zgjedhjeve, kryesisht te Komisioni Qendror i
Zgjedhjeve (KQZ) dhe te Sekretariati i tij, themelimin e të cilëve e ka ndihmuar.
(https://www.osce.org/sq/kosovo/15219?download=true)
Sipas Kushtetutës së Republikës së Kosovës, Kosova është shtet i pavarur, sovran,
demokratik, unik, dhe i pandashëm. Sovraniteti i Republikës së Kosovës buron nga populli, i
takon popullit dhe ushtrohet, në pajtim me Kushtetutën, nëpërmjet përfaqësuesve të zgjedhur,
me referendum, si dhe në forma të tjera, në pajtim me dispozitat e kushtetutës. (Kushtetuta e
Republikës së Kosovës, Kapitulli i I)
Në Kosovë kemi dy nivele organizimit të zgjedhjeve, at lokal dhe qendrorë, apo zgjedhjet e
përgjithshme parlamentare, sipas ligjit për zgjedhje, si një zonë e vetme zgjedhore. Që të dyja
nivelet e zgjedhjeve janë të rregulluara me ligje përkatëse dhe me kushtetutë. Sipas
kushtetutës, ligji për zgjedhjet lokale (03/L-07) në Republikën e Kosovës, Neni 65 (1) ka për
qëllim administrimin e zgjedhjeve të lira, të drejta dhe demokratike për Kuvendet e
Komunave dhe Kryetarët e Komunave dhe me qëllim të fuqizimit të qeverisjes lokale
demokratike. (Ligji nr. 03/l-072, ligj për zgjedhjet lokale në Republikën e Kosovës)
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Niveli qendror i zgjedhjeve është po ashtu i rregulluar me Ligjin për zgjedhjet e përgjithshme
në Kosovë (03/L-073). (Ligji nr. 03/l-073, ligji për zgjedhjet e përgjithshme në Republikën e
Kosovës)
Përmes këtyre ligjeve organizmi i zgjedhjeve dhe veprimtaria e subjekteve politike
rregullohen vetëm pjesërisht, pasi që pjesa më e madhe e kësaj bëhet përmes legjislacionit
sekondar, me anë të rregullave zgjedhore të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve (KQZ). Deri
më tani ky institucion ka nxjerrë 17 Rregulla zgjedhore, përmes të cilave rregullohen aspektet
e zgjedhjeve, të regjistrimit të partive politike dhe të raportimit të tyre. (Sistemi zgjedhor dhe
partiak në Kosovë - perspektiva e zhvillimit të demokracisë brenda partiake, Instituti Kosovar
për Kërkime dhe Zhvillime të Politikave – KIPRED)
Për sa i përket sistemit politik, Republika e Kosovës është shumë partiake, parlamentare,
përfaqësuese, republikë demokratike. Institucionet kryesore të pushtetit të sistemit politik të
Kosovës janë Kuvendi i Kosovës, Qeveria e Kosovës, dhe Presidenti i Kosovës. Qeveria e
Kosovës, e cila ushtron autoritetin ekzekutiv në Republikën e Kosovës, është e përbërë nga
ministra të qeverisë dhe Kryeministri i Kosovës, i cili është gjithashtu kreu i Qeverisë.
Presidenti është kreu i shtetit dhe ai/ajo gjithashtu ka një rol në degën ekzekutive. Pushteti
legjislativ është i ndarë në mes ekzekutivit (që është Qeveria) dhe Kuvendit të Kosovës.
Gjyqësori është i pavarur nga ekzekutivi dhe legjislativi (Kushtetuta e Republikës së
Kosovës).
Kuvendi i Kosovës është institucion ligjvënës i Republikës së Kosovës i zgjedhur
drejtpërdrejt nga populli. Ai përbëhet nga 120 deputetë, të zgjedhur me votim të fshehtë, në
bazë të listave të hapura, për një mandat katërvjeçar. Prej ulëseve 20 janë ato rezervuara, 10
për serbët e Kosovës, dhe 10 për pakicat e tjera të Kosovës.
Ndër të tjera, Kuvendi miraton ligje, vendos të ndryshojë Kushtetutën (me 2/3 e të gjithë
deputetëve të tij, duke përfshirë 2/3 e të gjithë deputetëve që mbajnë vendet e rezervuara dhe
të garantuara), miraton buxhetin e Republikës së Kosovës, ratifikon traktatet ndërkombëtare,
zgjedh dhe shkarkon Kryetarin dhe nënkryetarët e Kuvendit, zgjedh dhe mund të shkarkojë
Presidentin e Kosovës, zgjedh Qeverinë dhe shpreh mosbesimin mbi të, mbikëqyr punën e
Qeverisë, mbikëqyr politikën e jashtme dhe të sigurisë, jep pëlqimin për dekretin e Presidentit
mbi shpalljen e Gjendjes së Jashtëzakonshme, etj.
Deputetët e Kuvendit të Kosovës nuk mund të ushtrojnë asnjë funksion ekzekutiv. Ligjet e
miratuara nga Kuvendi i Kosovës shpallen nga Presidenti i Kosovës (Kushtetuta e Republikës
së Kosovës). Presidenti i Republikës së Kosovës është kreu i shtetit dhe përfaqëson unitetin e
popullit.
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Qeveria e Kosovës, siç u përmend, ushtron pushtetin ekzekutiv dhe përbëhet nga
Kryeministri, zëvendëskryeministri (at), dhe ministrat. Ajo zbaton ligjet e miratuara nga
Kuvendi, propozon dhe zbaton politikën e brendshme dhe të jashtme, promovon zhvillimin
ekonomik, propozon projektligje në Kuvend, nxjerr akte juridike të nevojshme për zbatimin e
ligjeve, propozon buxhetin, etj.
Kryeministri përfaqëson dhe udhëheq Qeverinë, siguron që Ministritë veprojnë në pajtim me
politikat qeveritare, siguron zbatimin e ligjeve, drejton Këshillin e Sigurisë së Kosovës,
emëron Drejtorin e Përgjithshëm të Policisë së Kosovës, në bashkëpunim me Presidentin
emëron Drejtorin, Zëvendësdrejtorin dhe Inspektorin e Përgjithshëm të Agjencisë Kosovare
të Inteligjencës, etj. (Kushtetuta e Republikës së Kosovës). (Sistemi zgjedhor dhe partiak në
Kosovë - perspektiva e zhvillimit të demokracisë brenda partiake, Instituti Kosovar për
Kërkime dhe Zhvillime të Politikave – KIPRED)
Pragu zgjedhor për parti, koalicione dhe kandidatë të pavarur është 5 % e votave të
përgjithshme, ndërkohë që për partitë që përfaqësojnë pakicat kombëtare nuk ka prag
zgjedhor.

3.1.7 Zonat zgjedhore
Një analizë dhe hulumtim i KIPRED-it tregon çështjen e ndarjes së zonave zgjedhore. Kur
Misioni në Kosovë i Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE) kërkoi një
zonë zgjedhore në vitin 2001, vendimi u morr për shkaqe të thjeshtësisë.
Mirëpo, në atë kohë partitë kryesore politike shqiptare shprehën parapëlqimin e tyre për një
sistem të shumë zonave zgjedhore ky deputetët individualisht do të përfaqësonin votuesit
brenda një hapësire. Vendosja e ndarjeve në zona është një detyrë e komplikuar dhe
konstruksioni i kësaj ndarjeje duhet ti përmbahet kritereve në vijim: shpërndarja e njëjte e
votuesve, zona gjeografikisht kompakte, kapja e komuniteteve të bashkuara dhe territori i
vazhdueshëm.
Në rastin e Kosovës kjo ishte refuzuar edhe para zgjedhjeve parlamentare të vitit 2001 për
shkak të “mungesës së të dhënave të azhurnuara të popullatës.” OSBE ngriti brengat e
mëtutjeshme edhe lidhur me votimin për një anëtar në një zonë zgjedhore: në mungesë të te
dhënave plotësuese demografike, ndarja në zona do të mund të çonte drejt pabarazive serioze
në numrin e votave. Ata u frikësuan se ndarja në zona do të ishte më përfituese për disa
votues dhe grupe në kurriz të tjerëve. Sidoqoftë, nuk është dhënë ndonjë arsyetim se përse
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është refuzuar në vitin 2001 një sistem i përbërë i bazuar në 30 komunat që ekzistonin në atë
kohë në Kosovë.
Përkrahësit e këtij sistemi pohojnë se ndarja në një zonë zgjedhore siguron që agjendat dhe
çështjet e natyrës gjithëkombëtare pushtojnë vëmendjen kryesore, para çështjeve rajonale.
Një argument tjetër është se për shkak të thjeshtësisë së modelit, kjo mundëson përfshirjen e
minoriteteve më mirë se që do të bënte ndonjë sistem tjetër. Ka mangësi të sistemit të
tanishëm të një zone zgjedhore. Për shembull, ajo zvogëlon mundësinë që kandidatët të
fitojnë mandatin në një zonë zgjedhore, prandaj nuk krijojnë mundësi të barabarta për të
gjithë. Gjithashtu kjo dobëson më tutje lidhjen midis deputetit dhe votuesit. Nuk ka dyshim se
cilësia e përfaqësimit dhe lidhjeve gjeografike me trupin zgjedhor paraqesin një sfidë të cilën
sistemi zgjedhor në Kosovë duhet ta tejkalojë. (Instituti kosovar për kërkime dhe zhvillim të
politikave)
Mirëpo, analiza e PIPS (Prishtina Institute for Public Studies) argumenton se një zonë
zgjedhore, ashtu siç është deri më tani është më e favorshme. Arsyet: ndarja gjeografike, pra
një territor relativisht i vogël sipërfaqe nuk ka nevojë ti hyjë një ndarje të re, duke e
përgjysmuar siç po propozohet për 27 zona; ndarja e kuotave për minoritetet, si do të ndahej
bie fjala për serbët; ndarja gjinore, 30 % i siguruar; kuvendi homogjen, ku do të dominonin 23 parti më të forta pa pasur mundësinë e përfaqësimit të më shumë grupeve. (PIPS: Analiza
Publike, Reforma Zgjedhore: Demokracia tek listat dhe zonat)
Në teori, llojet e sistemeve zgjedhore dallojnë nga ato të pastra proporcionale nacionale ku
përqindja e votës nacionale të një partie përkthehet në përqindjen e njëjtë të ulëseve në
parlament, sistemeve mazhoritare ku gara bëhet drejtpërdrejt në mes të kandidatëve në zona
të caktuara gjeografike dhe fitohet nga kandidatët me më shumë vota, sistemeve të përziera të
cilat kombinojnë elementet e sistemeve mazhoritare dhe proporcionale me specifike të
veçanta (p.sh. ndarja në zona zgjedhore). Përveç SHBA-ve dhe Mbretëria e Bashkuar të cilat
kanë sisteme të pastra mazhoritare, demokracitë tjera të zhvilluara kanë ose sistem
proporcional ose të kombinuar. (Instituti kosovar për kërkime dhe zhvillim të politikave)
Shumica e vendeve, pa marrë parasysh tipin e sistemit të zgjedhjeve që përdorin, bëjnë
caktimin e zonave të votimit. Zonat e votimit janë zona gjeografike të ndërlidhura në të cilat
të gjithë votuesit caktohen në vendin e njëjtë të votimit ose në vendvotim të njëjtë.
Për shkak se zonat e votimit shfrytëzohen vetëm për qëllime të administrimit të zgjedhjeve,
kufijtë e këtyre zonave tentojnë të jenë më pak kundërthënëse dhe caktimi i kufijve të këtyre
zonave zakonisht i lihet diskrecionit të administratorëve të zgjedhjeve. Mirëpo për shkak te të
dhënave të kërkuara dhe punëve që përfshihen në caktimin e kufijve të zonave të votimit janë
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të ngjashme me ato që përfshihen në skicimin e vijave ndarëse të zonave elektorale. Për
caktimin e kufijve të zonave të votimit është bërë fjalë në pjesën e Caktimi i Kufijve.
(http://aceproject.org/main/overview-albanian/caktimi-i-kufijve)
3.1.8 Listat e mbyllura kundrejt listave të hapura
Lista e partisë është e mbyllur kur zgjedhësit nuk kanë ndikim mbi personin e zgjedhur dhe e
hapur kur vota e zgjedhësve vendos se kush do ta përfaqësojë një parti që ka marr një numër
të caktuar mandatesh. Në rastin e parë është vetë partia që vendos se kush do ta përfaqësojë
atë dhe zgjedhësit duhet të votojnë për listën. Shumë vende praktikojnë forma të
ndrëmejtshme që kanë një far hapësire për zgjedhje sipas dëshirës. (Bjorn, 2010)
Edhe me këtë rast ka dallime në mendime dhe rekomandime në lidhje me përdorimin e
listave në zgjedhje. Instituti PIPS jep disa argumentime në lidhje me listat zgjedhore të
mbyllura dhe të hapura.
•

E para - Listat e mbyllura do të garantonin më shumë demokraci se ato të hapura pasi
që do të shmangnin në masë të madhe manipulimet, jo vetëm mes subjektesh por edhe
kandidatësh. Momentalisht për stadin e demokracisë ku qëndron Kosova, është
ironike të mendohet se listat e hapura janë ato që garantojnë demokracinë. Ideja e
listës së hapur ka dëshmuar në zgjedhjet e fundit në Kosovë se të gjithë priren
individualisht të vrapojnë pas votave, duke lënë pas dore konceptin programor dhe atë
ideologjik të partisë;

•

E dyta - Me listat e mbyllura do të nxitej më tepër demokraci partiake. Lidershipi
partiak, para çdo hartimi të listës zgjedhore do të synonte t'i përzgjidhte më të mirët
në krye për të paraqitur ofertën e duhur para qytetarëve. Aspak demokratike ngarendja
për të vjedhur vota edhe brenda listës së një partie politike. Me mbylljen e listave
deputetët intensifikojnë përpjekjet për ndërtimin e marrëdhënieve të mira me
lidershipin partiak, e përkthyer në një ofertë serioze para votuesve. Si rrjedhojë, ata
humbasin interesin për të vjedhur votat, por për të ofruar kualitet në parti e
rrjedhimisht para qytetarëve me oferta konkrete politike. Kjo lloj praktike duhet
aplikuar në këtë stad në Kosovë, kur demokracia nuk është funksionale dhe e
konsoliduar e paritë vuajnë nga mungesa e demokracisë së brendshme. Rrjedhimisht
reflekton në demokracinë kosovare. Në një zhvillim tjetër, mund të aplikohet ndonjë
model ndryshe;
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•

E treta - Pos mbylljes së listave duhet të kufizohet numri i kandidatëve për të cilët
duhet votuar; dhe

•

Përvoja e zgjedhjeve të kaluara ka dëshmuar se listat e hapura janë subjekt më i madh
i manipulimit se ato të mbyllura. Listat e hapura ofrojnë më shumë demokraci e
mundësi zgjedhjeve nga qytetarët, por njëkohësisht e mbysin atë mes kandidatëve të
cilët priret të manipulojnë, fillimisht ndaj njëri tjetrit e më pastaj edhe në raport me
qytetarët. (PIPS: Analiza Publike, Reforma Zgjedhore: Demokracia tek listat dhe
zonat)

3.1.9 Niveli lokal i zgjedhjeve
Zgjedhjet në nivel lokal, apo zgjedhjet komunale, sipas ligjit për zgjedhjet lokale mbahen çdo
katër vite dhe atë për kryetarë të komunave dhe asamblistë (këshilltarë) komunal në mënyrë
të fshehtë dhe të drejtpërdrejtë me lista të hapura. Edhe këto zgjedhje organizohen dhe
mbahen me administrim dhe menaxhim të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, me sistem të
paracaktuar zgjedhor. Të gjitha subjektet politike janë të lira për të mbajtur fushatë, në
përputhje me rregullat dhe legjislacionin e zbatueshëm, përfshirë Kreun VIII të Ligjit mbi
Zgjedhjet e Përgjithshme.
Sipas Ligjit për zgjedhje lokale (03/L-072), nenit 4, pas konsultimit me partitë politike,
Kryetari i Kosovës cakton dhe shpall datën e zgjedhjeve lokale. Zgjedhjet për organet
vetëqeverisëse lokale mbahen ditën e diele për çdo katër (4) vite. Zgjedhjet nuk mund të
mbahen më herët se gjashtëdhjetë (60) ditë para përfundimit të mandatit dhe jo më vonë se
tridhjetë (30) ditë pas përfundimit të mandatit.
Sipas nenit 7, secila komunë do të konsiderohet zonë e vetme zgjedhore. Secili Kuvend i
Komunave zgjidhet në mënyrë të drejtpërdrejtë përmes votave të votuesve të cilët janë të
regjistruar në komunën ku mbahen zgjedhjet për Kuvend të Komunës. Subjekti politik
paraqet listën e kandidatëve për certifikim për secilën komunë ku marr pjesë në zgjedhje në
bazë të procedurave të përcaktuara me ligj dhe sipas rregullat e KQZ-së. Çdo listë e
kandidateve përmban së paku 30 % të kandidatëve të certifikuar nga gjinia tjetër. Secili
subjekt politik i certifikuar do të paraqitet në “listë të hapur” votimi për secilën komunë në të
cilën subjekti politik i certifikuar garon në zgjedhje.
Duke ushtruar të drejtën e tij/saj të votës, votuesi voton një (1) subjekt politik të certifikuar
dhe mund të votoj për një (1) kandidat nga lista e kandidatëve të këtij subjekti politik. Nëse
në fletëvotim janë shënuar më shumë se një (1) kandidat, vetëm vota për subjektin politik
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llogaritet. Vota e hedhur për subjektin politik konsiderohet si votë për kandidatin e parë në
listën e kandidatëve të subjektit politik. KQZ-ja siguron që fletëvotimi nuk e lejon votuesin të
votojë njëkohësisht për subjektin politik dhe për kandidatin e parë në lisën e kandidatëve të
këtij subjekti politik.
Pastaj sipas ligjit ndahen edhe vendet komunale për çdo komunë, ndërsa për qellim të
Zgjedhjeve për Kryetar Komune, secila komunë do të konsiderohet si një zonë e vetme
zgjedhore për një anëtar. Secili Kryetar i Komunës zgjidhet drejtpërdrejt nga votuesit të cilët
janë të regjistruar për të votuar në komunën ku mbahen zgjedhjet për Kryetar të Komunës.
Kandidati zgjidhet Kryetar i Komunës nëse ai apo ajo fiton më shumë se 50 %, plus një (1)
votë të numrit të përgjithshëm të votave të vlefshme të hedhura në atë komunë. Nëse asnjëri
nga kandidatët nuk fiton më shumë se 50 %, plus një (1) votë të numrit të përgjithshëm të
votave të vlefshme të hedhura në atë komunë, KQZ-ja organizon raundin e dytë të zgjedhjeve
në mes të dy kandidatëve të cilët kanë fituar më së shumti vota të vlefshme. Raundi i dytë i
zgjedhjeve mbahet ditën e diele katër (4) javë pas raundit të parë. Kandidati i cili fiton
shumicën e votave të në rrethin e dytë zgjidhet Kryetar i Komunës.
Me ligj janë të përcaktuara edhe certifikimi i kandidatëve, kodi i mirësjelljes për subjektet
politike dhe kandidatëve, shpenzimet, fushatën, vëzhguesit e zgjedhjeve, komisionet
komunale, qendrat e votimit, votimin jashtë vendit, votuesit me nevoja të veçanta, procesin e
votimit, etj. (Ligji për zgjedhjet lokale, 03/L-072)

3.1.10 Niveli qendror i zgjedhjeve
Kosova është Republikë Parlamentare ku votuesit zgjedhin anëtarët e parlamentit (deputetët)
drejtpërdrejtë, përmes votimit të fshehtë, çdo katër vite. Kuvendi ka 120 deputetë të zgjedhur
me votim të fshehtë, bazuar në listat e hapura. Vendet në Kuvend ndahen midis të gjitha
partive, koalicioneve, nismave qytetare dhe kandidatëve të pavarur, në përpjesëtim me
numrin e votave të vlefshme, të fituara prej tyre në zgjedhjet për Kuvend. (Instituti Kosovar
për Kërkime dhe Zhvillime të Politikave – KIPRED)
Nxjerrja e ligjeve përkatëse për zgjedhje, respektivisht ligjit për zgjedhjet e përgjithshme në
Republikën e Kosovës (03/L-073) definon qartë shpalljen dhe organizimin e zgjedhjeve të
përgjithshme.
Aftësia për të ushtruar të drejtën demokratike të votimit krijohet me ekzistimin e regjistrit të
përgjithshëm dhe gjithëpërfshirës të zgjedhjeve (ose listën e votuesve), e cila mirëmbahet në
mënyrë të rreptë për të siguruar, sa ka mundësi, që secili votues me zotësi juridike të
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regjistrohet të votojë vetëm njëherë. Regjistrat përbëjnë listën zyrtare të votuesve dhe janë
evidencë e qartë e të drejtës së votuesit për të votuar. (http://aceproject.org/main/overviewalbanian/regjistrimi-i-votuesve)
Ligji për zgjedhjet e përgjithshme specifikon qëllimin dhe parimet sipas të cilave bëhet
administrimi dhe menaxhimi i zgjedhjeve të përgjithshme. Në fillim të kapitullit janë dhënë
sqarime rreth nivelit qendrorë, apo themelimit të kuvendit dhe qeverisë, prandaj këtu nuk do
të përsëriten ato pohime, por do të jepen detaje nga ligji për mënyrën e organizimit,
mandateve, certifikimit, etj. Gjithashtu, është sqaruar edhe sistemi zgjedhor që përdoret në
Kosovë, zona zgjedhore, kandidimi, pra mënyra e organizimit. Sipas ligjit, mund të kemi
zgjedhje të rregullta dhe të parakohshme, apo të jashtëzakonshme dhe për të dy situatat kemi
definim ligjor të organizimit të tyre.
Është presidenti i republikës ai i cili i shpallë zgjedhjet e përgjithshme. Edhe zgjedhjet e
përgjithshme, sikurse ato lokale, mbahen në ditën e diel çdo katër (4) vjet. Zgjedhjet nuk
mbahen më herët se gjashtëdhjetë (60) ditë dhe mbahen në jo më vonë se tridhjetë (30) ditë
para përfundimit të mandatit. Kuvendi i Kosovës zgjidhet për një mandat katër (4) vjeçar, i
cili fillon që nga dita e seancës konstitutive e cila mbahet brenda tridhjetë (30) ditësh nga
shpallja zyrtare e rezultateve të zgjedhjeve.
Pas shpërndarjes së Kuvendit të Kosovës zgjedhjet e parakohshme caktohen nga Presidenti jo
me vonë se dhjetë (10) ditë pas shpërndarjes. Zgjedhjet e parakohshme nuk mund të mbahen
më herët se tridhjetë (30) ditë dhe me vonë se dyzetë e pesë (45) ditë pas shpërndarjes.
Zgjedhjet e parakohshme rregullohen nga ligjet dhe rregullat e njëjta të KQZ-së sikurse edhe
zgjedhjet tjera, përveç se KQZ-ja mund të ndryshojë afatet kohore sipas nevojës në pajtim me
rrethanat. KQZ-ja mban Listën e Votuesve dhe siguron që Lista e Votuesve është e saktë dhe
e azhurnuar. Regjistri Qendror Civil pajis KQZ-në me të gjitha informatat përkatëse që
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve kërkon për të mirëmbajtur Listën e Votuesve në pajtim më
afatet kohore të caktuara nga KQZ-ja.
Ligjit përcakton mënyrën e regjistrimit të subjekteve politike sipas kritereve ligjore për
regjistrim dhe certifikimin e tyre. Gjithashtu në ligj është e precizuar lidhja e koalicioneve
politike dhe se partia politike që është anëtare e koalicionit nuk mund të marrë pjesë si
anëtare në një koalicion tjetër apo si parti politike e veçantë në të njëjtat zgjedhje. Pastaj
kandidatët e pavarur dhe nismat qytetare dhe kodin e mirësjelljes dhe veprimet e ndaluara
gjatë fushatës zgjedhore. (Ligjit për zgjedhjet e përgjithshme, 03/L-073)
Metoda e ndarjes së vendeve është e njohur ndryshe edhe si formula Sainte-Laguw, ku sipas
saj ndarja e mandateve bëhet në mënyrë proporcionale me anë të koeficientit. Numri total i
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votave të partisë pjesëtohet me numrin e vendeve që partia i ka të ndara, që fillimisht është 0
për të gjitha partitë.
Partia me koeficientin më të lartë merr vendin e radhës dhe pastaj i rikalkulohet koeficienti i
ri derisa të shpërndahen të gjitha mandatet. Mangësi e kësaj metode është, sepse favorizohen
partitë e mëdha. (Instituti Kosovar për Kërkime dhe Zhvillime të Politikave – KIPRED)
Çka mund të rekomandohet në fund? Në secilën analizë, mënyra për të ecur përpara është të
pyesim se cilat caqe duhet arritur, cilat caqe preferohen krahasuar me të tjerat dhe cilat janë
efektet e mundshme të alternativave të ndryshme. Përgjigja në pyetje të tilla kërkon një
analizë të gjerë që lidhë arsyetimin zgjedhor me një sistem partiak dhe shtegun e ndarjeve
shoqërore. Për më shumë, përzgjedhja e sistemi zgjedhor përfshin zgjedhjen në mes të
vlerave e edhe atëherë gjithmonë ka pasoja të paparashikuara. (Horowitz, 2003)
3.1.11 Organet e menaxhimit të zgjedhjeve
Në secilin sistem të organizimit politik të një shteti, pra edhe në Kosovë, ekzistojnë edhe
organe, instrumente apo institucione të caktuara të pavarura shtetërore të cilat bëjnë të
mundur funksionimin e drejtë të politikës, miratimit dhe zbatimit të ligjeve, dispozitave tjera,
mbrojtjen kushtetuese-gjyqësore, kushtetutshmërinë dhe ligjshmërinë. Në këtë kuadër, organi
për menaxhim dhe administrimin e zgjedhjeve në të dyja nivelet, për zgjedhje lokale dhe ato
qendrore (parlamentare apo të përgjithshme) në Republikën e Kosovës është Komisioni
Qendror Zgjedhor (KQZ). Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ), është themeluar në pajtim
me nenin 139 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës dhe është një organ i përhershëm i
pavarur. KQZ, është përgjegjës për organizimin dhe implementimin e zgjedhjeve në Kosovë.
Roli i KQZ-së është të rregullojë procesin elektoral përmes miratimit të Rregullave Zgjedhore
dhe, mbikëqyrjen e procesit zgjedhor në të gjitha aspektet për të siguruar që zgjedhjet të
arrijnë standardet ndërkombëtare. (http://www.kqz-ks.org/themelimi-dhe-organizimi/)
KQZ, për qëllim të mbarëvajtjes së punës ka Rregulloren e vet të punës, si akt i brendshëm i
cili përcakton organizimin dhe mënyrën e funksionimit te tij, duke rregulluar çështjet si në
vijim:
a) Selinë, vulën dhe simbolet;
b) Thirrjen dhe kryesimin e mbledhjeve;
c) Përgatitjen e mbledhjeve;
d) Kuorumin për punë dhe vendimmarrje;
e) Mbajtjen e mbledhjeve;
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f) Procedurat e vendimmarrjes;
g) Konfliktin e interesit;
h) Regjistrimin e mbledhjeve;
i) Gjuhët që do të përdoren në punën e Komisionit;
j) Themelimin e këshillave të Komisionit dhe kompetencat e tyre;
k) Shqyrtimin e parashtresave, l) transparencën e punës së Komisionit;
l) Nxjerrjen e akteve;
m) Përfaqësimin e Komisionit; dhe
n) Raportin e Komisionit me Sekretariatin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. (Ligjit
për Zgjedhjet e Përgjithshme në Republikën e Kosovës, Komisioni Qendror i
Zgjedhjeve)

3.1.12 Kompetencat e KQZ-së
Brenda fushë-veprimtarisë së vet, KQZ ka këto kompetenca:
•

Përgatit dhe shpall rregullat, format dhe procedurat zgjedhore që kanë të bëjnë me
zbatimin e këtij ligji dhe me çdo çështje tjetër që ka të bëjë me drejtimin e zgjedhjeve
në kuadër të kompetencës së vet;

•

Publikon të gjitha rregullat e miratuara, udhëzimet dhe procedurat zgjedhore dhe i bën
ato të arritshme për opinionin;

•

Krijon dhe mban listën e personave që kanë të drejtë të votojnë në zgjedhje të
veçanta;

•

Mban Zyrën për Regjistrimin e Partive Politike dhe Certifikimin e Partive Politike në
mënyrën e paraparë me ligj;

•

Përpilon dhe miraton fletëvotimet dhe materialet tjera zgjedhore;

•

Akredition vëzhguesit zyrtarë të zgjedhjeve;

•

Certifikon listën e votuesve lidhur me zgjedhjet;

•

Certifikon rezultatet e zgjedhjeve;

•

Publikon rezultatet e zgjedhjeve;

•

Themelon komisionet komunale të zgjedhjeve dhe këshillat e vendvotimeve; dhe

•

Cakton ekipet e numërimit për çdo këshill të vendvotimit për aq sa garantojnë
rrethanat. (Bajram, 2014)
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3.1.13 Përbërja e KQZ-së

Në përbërjen e KQZ-së hyjnë kryesuesi, anëtarët (10) dhe sekretari i KQZ-së. Këto janë tri
shtyllat themelore të përbërjes së organizimit të brendshëm të këtij institucioni të pavarur
kushtetues. Kryesuesin e komisionit e emëron Presidenti i shtetit nga radhët e Gjykatës
Supreme dhe të Gjykatave me juridiksion apeli. Kryesuesi i komisionit zgjidhet me mandat
prej 7 viteve, por nuk mund të shërbejë në këtë detyrë më shumë se dy mandate të
njëpasnjëshme. (Bajram, 2014)
Dhjetë (10) anëtarët e tjerë të KQZ-së, emërohen si rezultat i nominimeve të gjashtë (6)
grupeve parlamentare më të mëdha të Kuvendit të Kosovës dhe, katër (4) anëtarë që
përfaqësojnë komunitetet e vogla në Kosovë. (http://www.kqz-ks.org/themelimi-dheorganizimi/)
Në përbërjen e KQZ-së është edhe sekretari i komisionit, i cili e ndihmon punën e tij. Zyra e
sekretarit është e ngarkuar me përgjegjësi të caktuara që përfshihen në ndërmarrjen e
veprimeve relevante, për përgatitjen sa më të mirë të zgjedhjeve dhe për kryerjen e detyrave
dhe përgjegjësive të KQZ-së ashtu siç janë të përcaktuara me ligj. Sekretari drejtohet nga
Kryeshefi Ekzekutiv dhe zëvendësi i tij. (Bajrami, 2014)

3.1.14 Këshillat e KQZ-së
KQZ, për nevoja të brendshme ka themeluar Këshillat e përhershëm. Këshillat i trajtojnë
çështjet të caktuara sipas përgjegjësisë, dhe i përcjellin për miratim në formë të
rekomandimeve, raporteve dhe konkluzione në mbledhjet e KQZ-së. Komisioni ka 5 këshilla
të përhershëm:
•

Këshilli për Marrëdhënie me Jashtë;

•

Këshilli për Personel;

•

Këshilli për Buxhet dhe Financa;

•

Këshilli për Çështje Ligjore;

•

Këshilli për Operacione Zgjedhore; dhe

•

Sekretariati i KQZ-së.

Zyra e ngarkuar me përgjegjësi rreth Regjistrimit të Partive Politike funksionon si pjesë e
Sekretariatit të KQZ-së. (http://www.kqz-ks.org/themelimi-dhe-organizimi/)
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3.1.15 Takimet dhe marrja e vendimeve në KQZ
Takimet e KQZ-së janë një çështje e rëndësishme për funksionalitetin dhe efikasitetin e këtij
institucioni. Mbajtja e takimeve të KQZ-së dallon varësisht se çfarë kohe mbahen ato. Kjo
nënkupton që KQZ mban takime të rregullta, të përcaktuara me orar i cili publikohet vetëm
gjatë kohës së zgjedhjeve. Kjo kohë përfshin periudhën e fushatës parazgjedhore deri në
shpalljen e rezultateve. Takimet tjera mbahen vetëm pas thirrjes së tyre për çështje të
caktuara. Takimet thirren nga kryesuesi dhe jo më pak se katër anëtarë, njoftimi për takim
përfshin edhe agjendën. Takimet mbahen vetëm nëse në to marrin pjesë jo më pak se shtatë
anëtarë, ato i kryeson kryesuesi i komisionit.
Vendimet KQZ i merr me shumicë të thjeshtë të votave. Përjashtim nga ky rregull bëjnë
vetëm vendimet që merren për këto çështje:
•

Regjistrimin e partive politike;

•

Certifikimin e partive politike;

•

Shpalljen e rezultateve të zgjedhjeve; dhe

•

Vendimet lidhur me ankesat për rezultate

Për çështjet e cekura më lartë, vendoset me konsensus në mes të anëtarëve të KQZ-së, në rast
se është e pamundur të arrihet konsensusi për këto çështje, vendimi merret me 2/3 e votave te
të gjithë anëtarëve të KQZ-së. Sipas kësaj dallojmë dy mënyra të marrjes së vendimeve në
komision: vendimet me shumicë të thjeshtë dhe ato me shumicë të kualifikuar. (Bajrami,
2014)
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4. METODOLOGJIA
Punimi bazohet në metodologji shpjeguese dhe krahasuese. Literatura bazë janë librat e
profesorëve të shquar të drejtës kushtetuese por edhe punime dhe publikime tjera si dhe
burime nga interneti nga faqet zyrtare.
Punimi është i ndarë në dy pjesë kryesore, duke e elaburuar secilën pjesë ku janë të
gërshetuara në një trup të vetëm.
Gjatë shtjellimit të problemit dhe diskutimit do të përdoret metoda shpjeguese, duke
shpjeguar historikun dhe prejardhje e zgjedhjeve, nocionin sipas njohësve të sistemeve
politike duke numëruar disa përkufizime të ndryshme sipas burimeve, pa anashkaluar edhe
përkufizimin e marr nga Kushtetuta e Republikës së Kosovës.
Parimi themelor do të sqarohet me të njëjtën metodë, shpjeguese për të treguar se ato parime
duhet të prodhojnë demokraci, mundësi të lirë të zgjedhjes dhe përfaqësimit në nivele të
caktuara të udhëheqjes dhe vendimmarrjes. Do të përmbyllet me metodë krahasuese duke
treguar dallimin në mes të sistemit zgjedhor dhe rregullave zgjedhore.
Pastaj do të shtjellojmë metodën shpjeguese dhe krahasuese duke treguar dhe diskutuar llojet
e sistemeve zgjedhore, arsyet e përzgjedhjeve të sistemeve të caktuara në vende të ndryshme
dhe rezultatet që ato prodhojnë.
Sistemet zgjedhore ndahen edhe sipas niveleve të organizimit. Në Kosovë kemi dy nivele
organizimit të zgjedhjeve, atë lokal dhe qendror, apo zgjedhjet e përgjithshme parlamentare,
sipas ligjit për zgjedhje, si një zonë e vetme zgjedhore. Që të dyja nivelet e zgjedhjeve janë të
rregulluara me ligje përkatëse dhe me kushtetutë. Edhe këtu është përdorur metoda
shpjeguese, me metodën krahasues të vendeve të ndryshme sipas niveleve të zgjedhjeve.
Pjesa e fundit e punimit diskuton për organet që drejtojnë, respektivisht menaxhojnë
zgjedhjet në përgjithësi, në Kosovë në veçanti.
Konkluzionet dhe rekomandimet dalin me një përfundim analitik të nxjerrë nga diskutimet
shpjeguese dhe krahasuese në kapitujt e temës.
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5 KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME

Sistemi zgjedhor në përgjithësi, me kalimin e kohës, ka arritur një standard pak a shumë të
ngjashëm në të gjitha vendet Evropiane dhe në botë, kryesisht në shtetet me demokraci të
zhvilluar duke nxjerrë praktikat më të mira, si nga shtetet e ndryshme por edhe nga vet
përvoja e organizmit të zgjedhjeve në vend të ndryshme.
Vendet e ndryshme kanë praktika të ndryshme, por sistemi zgjedhor, ashtu siç edhe u
elaborua më lartë, më dominues është ai i shumicës apo mazhoritar dhe proporcional. Një
sistem zgjedhor efikas, demokratik nuk mund të zhvillohet pa ligje përkatëse dhe organe të
pavarura të menaxhimit mbikëqyrjes.
Tranzicioni i Kosovës, që nga pas lufta deri në shpallje të pavarësisë më 2008 dhe pas
shpalljes së pavarësisë e deri më sot ka mundësuar që Kosova të zhvillojë një sistem vetanak
të zgjedhjeve sipas praktikave më të mira por edhe përvojave dhe mësimeve të nxjerra deri
më sot. Madje zgjedhjet e para të pas luftës të administruara fillimisht nga faktori
ndërkombëtarë civil i instaluar për të themeluar një administratë të përshtatshme për rrethanat
Kosovare ka bërë që më vonë Kosova, sidomos pas shpalljes së pavarësisë, të organizojë
zgjedhje të vlerësuara nga faktori ndërkombëtarë dhe organizatat e ndryshme civile për
mbikëqyrjen e rregullsisë së tyre.
Përkundër mangësive dhe rekomandimeve, si nga shoqëria civile, ashtu edhe nga vet
subjektet politike, për reformë të sistemit zgjedhor, ato ende nuk janë vu në praktikë, mbase
si shkak i mos-njohurive si të veprohet tutje, apo edhe interesave të caktuar ajo ende është e
dëshiruar.
Dhe në fund, besojë që kjo temë e elaboruar dhe shqyrtuar këtu do të jetë një ndihmesë për
student apo të interesuar të tjerë, ku do të kenë mundësi të gjejnë përmbledhje, shqyrtim dhe
analizë përmbajtjesore në lidhje me sistemet zgjedhore.
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